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FALËNDERIM
Është kënaqësi e madhe e imja t’i falënderoj shumë njerëz që e bënë këtë temë të mundur. Ky
punim diplome nuk do të kishte qenë i mundur pa mbështetjen, përkrahjen dhe motivimin e
vazhdueshëm të stafit profesional të UBT-së dhe veçanërisht mentorit të temës Prof.Dr.Lulzim
Beqiri, i cili me përkushtim të plotë ishte pranë meje në këtë rrugëtim të gjatë, dhe besoi në mua.
Falënderimet e mia më të mëdha shkojnë për familjen time. Janë ata njerëzit më meritorët për
cdo të arritur timen në jetë, dhe falë kontributit të tyre të pashoq dhe dashurisë së pa kushte unë
sot gëzoj vlera shembullore njerëzore dhe arsim të mirëfillët.
Gjithashtu falënderoj edhe miqët të cilët gjithmonë më motivuan me komentet dhe fjalët e tyre
të mira.
Ju qofsha falë të gjithë atyre që asnjëherë nuk dyshuan në mua dhe patën besim të plotë në cdo
gjë që kam bërë deri më sot.
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1. HYRJE
Fjala “muze” rrjedhë nga latinishtja “musea”, ndërsa origjina e saj është nga Greqishtja e lashtë
“Mouseion”,e cila tregon një vend apo tempull dedikuar Muzave (hyjneshave të artit në
mitologjinë Greke). Muzeu i parë në konceptin e ruajtjes, ekspozimit dhe studimit të artit,
konsiderohet ai nga Plato në Athinën e lashtë.
Muzeu është zhvilluar si një institucion, ndërtesë për shfaqjen, konservimin, studimin e veprave,
artefakteve të interesit historik, kulturorë, artistik, dhe shkencorë.Si zhvillime arkitektonike,
muzetë gjithnjë e më tepër shfaqin

rëndësinë e konceptimit dhe zhvillimit të formës dhe

hapësirës si pjesë integrale e poetikës së “narracionit” të tematikave të ekspozimit.
“Në muze, e vërteta dhe koha transformohet në hapësirë” thotë Orhan Pamuk.
Muzetë janë vendet ku historia dhe realiteti bëhen një dhe rrëfehen përmes eksponateve të
vendosura nëpër hapësirat e muzeut.
Ndërsa Galeritë përkufizohen si hapësira, pasazhe, platforma në të cilat shfaqen vepra arti.Si
formë dhe tip arkitektural, galeria e arteve u zhvillua fillimisht në vitin 1817 nga Sir John Soane
me projektin e “Dulwich Picture Gallery”.

1.1 Informata të përgjithshme për Muzeun Etnologjik të Kosovës
Muzeu etnologjik është pjesë përbërëse e Muzeut të Kosovës. Ky muze është hapur me 27 korrik
2006, respektivisht për publikun në muajin shtatorë të vitit 2006.
Kjo ndërtesë dikur ka qenë pronë e familjës së njohur Gjinolli.Prej vitit 1957 ky grup ndërtesash,
duke përfshirë këtu shtëpinë e shërbëtorëve, shtëpinë e mysafirëve dhe shtëpinë e familjës i
takon Muzeut të Kosovës.Në anën e majtë prej derës kryesore të oborrit, mund të shihet e vetmja
ndërtesë që ka mbijetuar shkatërrimin e Çarshisë së vjetër. Është bajtur këtu në vitin 1963. Gjatë
viteve 1990-të, ky kompleks është përdorur si muze i natyrës. Në vitin 2003 renovimi i
kompleksit ka filluar me ndihmën e donatorëve ndërkombëtar për ta shëndërruar atë në muze
etnologjik.
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Ky kompleks etnologjik, është margaritar i trashëgimisë kulturore të Kosovës.
Përbëhet nga katër ndërtesa të shekujve tetëmbëdhjetë dhe nëntëmbëdhjetë, dhe ekspozitën
etnologjike jashtëzakonisht interesante, e cila tregon jetën në Kosovë në aspektin etnologjik gjatë
shek.XV-XX.
Ekspozita është e ndërtuar rreth katër temave që përfaqësojnë ciklin e jetës:
➢

Lindjen

➢

Jetën

➢

Vdekjen dhe

➢

Trashëgiminë shpirtërore
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2. LOKACIONI DHE RËNDËSIA E TIJ
Lokacioni i përzgjedhur është në qytetin e Prishtinës më saktësisht lagja “Kalabria”.Eshtë
zgjedhur ky lokacion për shkak të një objekti të veçantë që ndodhet në këtë pjesë.Një objekt i
lënë totalisht pas dore, i braktisur dhe jashta çdo funksioni, e po demolohet dita ditës në natyrë
duke shëmtuar këtë pjesë të qytetit e cila edhe ashtu është pothuajse e vdekur.
E gjithë ideja e kësaj teme është t’i japim jetë një objekti me një arkitekturë shumë të veçantë por
me një fat shumë tragjik për cdo objekt, atë të braktisjes dhe demolimit ne natyre.Lokacioni ku
ndodhet ky objekt është shumë i përshtatshëm dhe ndodhet në afërsi të qendrës së qytetit aty ku
kryqëzohen të gjitha rrugët magjistale që lidhin kryeqytetin me qytete të tjera.Prandaj
probabiliteti që ky objekt dhe kjo pjesë e qytetit të fillojë të jetojë është shumë i lartë dhe jo
vetëm me këtë objekt por edhe me një muze të akitekturës i cili do të luaj rolin e një qendre
kulturore për promovimin e talentëve të rinjë.
Ky lokacion është shumë i përshtatshëm për arsye se ka dalje në magjistralen M9 dhe duke qenë
se infrastruktura luan rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin dhe atraksionin e objekteve
kulturore ky lokacion përmbushë në nivel të kënaqshëm aspektin e infrastrukturës rrugore me
rrugë të asfaltuara, trotuare, ndricim të mirë dhe hapësira të gjelbëruara. Prandaj është tentuar që
sa më shumë të ruhet aspekti i gjelbërimit duke krijuar plato të ngritura 150cm nga niveli 0 me
gjelbërim të integruar në mënyrë që të sjellë atraksion jo vetëm për vizitorët por edhe për banorët
e kësaj lagje si dhe fontana në mes të platove për të sjellë gjallëri sepse “Aty ku ka ujë ka jetë”.
2.1 Orientimi
Hyrjet - daljet e punëtorëve dhe vizitorëve të kësaj ndërtese janë nga ana perëndimore për shkak
të qasjes më të lehtë në lokacion.
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3. KONCEPTI
Për realizimin e këtij muzeu të arkitekturës do të shfrytëzohet analogjia e mostrave të tekstilit që
nënkupton blloqet e tekstilit të sjellura për herë të parë nga arkitekti i njohur Frank Lloyd
Wright, në këtë rast do të shfrytëzohen mostra te çilimave Kosovarë.Duke qenë se Muzeu
Etnologjik i Kosovës përbëhet nga katër ndërtesa të cilat i takojnë shek.XVIII-XIX dhe në vete
ka të ndërtuar një ekspozitë rreth katër temave që përfaqësojnë ciklin e jetës si: lindjen, jetën,
vdekjen dhe trashëgiminë shpirtërore.Edhe me muzeun e ri të arkitekturës synohet të arrihen 4
qëllime kryesore:
➢ Ringjallja e kësaj pjese të qytetit dhe të arrihet efekti Bilbao,
➢ Genius Loci
➢ Të plotësohet nevoja për një objekt të tillë
➢ Të sjellet një copëz historie e trashëgimisë tonë kulturore
Dhe duke qenë se ngjyra dhe forma janë dy elemente të pandara nga njëra-tjetra por dhe
shkatërrues për njëra-tjetrën është menduar qe objekti i ri të jetë në harmoni të plotë me
kontekstin urban më saktësisht me objektin egzistues duke mos u larguar nga e njëjta tematikë e
materialeve beton arme dhe qelq të kompozuara shumë bukur, brishtësia me fortësinë dhe
elementët tradicionalë, sepse: “Kur Kultura takon Arkitekturën, Arkitektura mishërohet me
Kulturën dhe pasqyron vlerat e saja të pandara”.
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Figura 1. Analogjia e mostrave të tekstilit

Figura 2. Motive të çilimave shqiptarë të aplikuar në blloqet e tekstilit.
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4. KONSTRUKSIONI I OBJEKTIT
Konstruksioni i objektit i përket sistemit skeletorë të ndërtimit.
Duke qenë se objekti në vete përmban bodrumin, përdhesën dhe dy kate është menduar themeli
pllakë masive.Gjithashtu është menduar edhe pjesa e shkallëve të cilat janë dy-krihëshe me
gjerësi të krahut 200 cm dhe ashensori për nevoja të ndryshme të personelit dhe vizitorëve.
4.1 Muret e jashtme
Muret do të jenë nga blloqet e tekstilit me motive te çilimave Kosovarë me d-25.
4.2 Muret e brendshme
Muret e brendshme do të jenë nga blloqet e tekstilit me d-20 me të njejtat motive si në muret e
jashtme.Çfarë vlenë të theksohet për këtë objekt është multifunksionaliteti i tijë, me që rast muret
ndarëse të kthinave të brendshme nuk janë mure statike por mure të lëvizshme pra mure
montuese të cilat varësisht nga eventi që do të mbahet apo ngjarja që do të zhvillohet mund të
montohen për të ndarë kthinat apo të demontohen për të krijuar hapësira më të mëdha dhe pa
ndarje fizike.
4.3 Kulmi
E veçanta e kulmit të këtij objekti janë lanternat me pjerrtësi 25 shkallë të cilat mundësojnë
futjen e ndriçimit indirekt në hapësirat ku do të ekspozohen eksponate të ndryshme me vlera
artistike dhe kulturore.Gjithashtu hapësira e kulmit të ketij objekti ëshë shfrytëzuar për
vendosjen e panelëve solarë, energjia e të cilëve do të shfrytëzohet për nevoja të brendshme të
objektit.
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Figura 3. Detal i sistemit konstruktiv të ndërtesës

Figura 4. Detal i muratimit me blloqe tekstili
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5. FUNKSIONI
Objekti Muze i Arkitekturës që do të ndërtohet në lokacionin e cekur më lartë ka etazhitet
B+P+2K.
Objekti egzistues ka dy hyrje dalje kryesore të orientuara njëra nga ana veriore dhe tjetra nga ana
jugore, ndërsa objekti muze ka një hyrje - dalje kryesore për vizitorë të orientuara nga ana
perëndimore dhe një hyrje për personat administrativë.
5.1 Objekti egzistues
Objekti egzistues që ndodhet në të njejtin lokacion nuk do të pësoj ndryshime pra do të ruhet në
nivel të lartë, arkitektura e tij e veçantë dhe cdo intervenim që do të bëhet i përket shkallës së
intervenimeve reverzibile (të kthyeshme).Hapësira e tij e brendshme do të shfrytëzohet për
shfaqje të filmave, dokumentarë, organizim të shkollave verore, workshop-ve etj.Ky objekt në
vete përmban hapësirën me shkallare për organizimet e lartë përmendura,nyjet sanitare për të dy
gjinitë dhe persona të hendikepuar si dhe depon logjistike.
5.2 Bodrumi
Bodrumi i këtij objekti ka hapësirë për parkim,kthinat teknike,depo të materialeve dhe
eksponateve të ndryshme si dhe komunikimin vertikal shkallët dhe ashensorin për etazhat e
sipërme.
5.3 Përdhesa
Përdhesa

përfshin

pjesën

e

hyrjes

kryesore

dhe

administrative,vestibulin,foajeun

multifunksional,hapësirën e kontrolluar nga sigurimi,pjesën e informatës,hapësirën për ekspozim
të përhershëm ose( hapësirën për qëllime të ndryshme),nyjet sanitare të parapara për të dy gjinitë
si dhe për persona të hendikepuar si dhe pjesën administrative dhe komunikimin vertikal.
5.4 Kati I
Etazha e parë është paraparë të destinohet vetëm për punë të talentëve të rinjë.
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Ka kthinën për arkitektë,kthinën për piktorë dhe kthinën për skulptorë,nyjet sanitare,hapësirë të
lirë për relaks të kohë pas kohshëm,pjesën e galerisë dhe komunikimin vertikal.
5.5 Kati II
Ndërsa etazha e dytë është destinuar plotësisht për ekspozim të eksponateve të ndryshme
arkitetonike fizike dhe në letër, ekspozim të pikturave dhe skulpturave me që rast prezantohen
vlera të talentëve të rinjë dhe të vjetër.

Figura 5. Diagramet analitike
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6. MATERIALET
Materialet e përdorura në këtë objekt janë të gjitha materiale që gjenden lehtësisht në treg dhe
nuk kan nevojë për ndonjë transport të veçantë mirëpo kërkojnë mjeshtri të veçantë për t’i
punuar si p.sh muret nga blloqet e tekstilit të cilët përbëjnë më shumë se 90% të ndërtesës.Muret
e bodrumit dhe themelet janë me beton arme dhe do të punohen me të gjitha shtresat e
nevojshme.Dyshemeja do të jetë dysheme e ngrohët me laminat për të bërë harmonizimin në mes
të ftohtës dhe të ngrohtës.
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7. INSTALIMET
Të gjitha instalimet si uji, ngrohja, kanalizimi, rryma do të jenë të kyçura me rrjetin e qytetit në
përputhje me të gjitha normativat dhe rregulloret.
7.1 Instalimet e ujit
Sistemi i ujit në ndërtesë përdoret si : ujë higjenik, ujë për kuzhinë dhe ujë i pijshëm. Për
shumicën e elementeve sanitare shtypja e nevojshme e ujit në hyrje të tyre është 0.5bar kurse për
tualetet me shpërlarëse është 1.2bar.Materiali për rrjeshtin e instalimeve të ujit ( gypat dhe
lidhëset ) në ndërtesë që përdoret është gypi PE ( gypi nga Polietileni ) dhe elementet lidhëse
përkatëse.
Uji përdoret edhe për shuarjen e zjarrit në ndërtesë. Sistemi i tillë është spërkatësi .Spërkatëset
përdoren për shuarjen e zjarrit. Aktivizohen automatikisht kur temperature në siguresën prej
poçit të qelqit thyhet nga temperature prej 60 grad celcius deri në 260 grad celcius.
7.2 Instalimet makinerike
Në ndërtesë hasen këto instalime makinerike :
Sistemi i ngrohjes ( Heating System ),
Sistemi i ventilimit ( Ventilation System ),
Sistemi i klimatizimit ( Air-Conditioning System ).
Sistemi i ngrohjes në ndërtesë është i lidhur me ngrohtoren e qytetit mirëpo kemi të instaluar
edhe sistemin e ngrohjes solare me panele të vendosura në kulmin e objektit.
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8. ENTERIERI & EKSTERIERI
E veçanta e gjithë këtij projekti janë blloqet e tekstilit dhe motivet e trashëgimisë tonë kulturore
të aplikuar në to.
Duke qenë se “Drita është materiali më i vjetër në arkitekturë” loja e hijes dhe dritës përmes
këtyre blloqeve do të realizohet në mënyrë shumë mjeshtërore.Aty ku ka nevojë për ndriçim
pjesa e bllokut do të ketë zbraztësi ndërsa në pjesët ku nuk nevoitet ndriçim blloku do të ketë
pjesën e motivit të çilimit të mbushur dhe të future më në thellësi vetëm për efekt të fasadës dhe
harmonisë me gjithë objektin.
Si në eksterier ashtu edhe në enterier do jetë i njejti efekt i blloqeve pa intervenime të tjera shtesë
dhe me një thjeshtësi apsolute.Një mishërim i të thjeshtës me të bukurës dhe asaj që mbetet
gjithmonë në arkivat e mendjes.
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9. SIGURIMI I OBJEKTIT
Për sigurimin e objektit është paraparë sistemi kompjuterik alarmues ku me ndihmën e kamerave
bëhet kontrollimi dhe monitorimi i objektit.
Sigurimi kundër zjarrit gjithashtu përmes sistemit alarmues , ky sistem monitorohet nga zyra
kompjuterike gjatë 24h.

10. MIRËMBAJTJA
Mirëmbajtja bëhet nga shtëpiakët e stacionit të cilët kanë pajisjet dhe kthinat e nevojshme për
pastrim, përkatësisht në bodrum.
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11. KONKLUZIONI
Arsyet pse kam zgjedhur projektimin e një ndërtese të tillë janë shumë,duke filluar nga mungesa
e objekteve të tilla kulturore në vendin tone e deri tek mos interesimi ynë si shoqëri për t’i
vizituar këto lloj objekte.Eshtë quajtur muze i Arkitekturës për shkak të objektit egzistues që
ndodhet në lokacionin tone i cili nëse jo sot pas disa vitesh me të vërtetë do të jetë objekt muze
sepse në fakt i gjithë ky kompleks kulturorë hibrid do të luaj rolin e një qendre kulturore dhe
sociale e cila promovon vlera të mirëfillta me karakter edukativ – arsimore dhe do të zhvillohet si
ndërtesë për shfaqjen, ruajtjen dhe studimin e artefakteve dhe eksponateve me vlera historike,
kulturore, artistike, shkencore.
Arsye tjetër pse është zgjedhur projektimi i një ndërtese të tillë është edhe socializimi në mes të
njerëzve sepse edhe vetë procesi i dizajnit dhe projektimit të kësaj ndërtese është që përmes një
dizajni dhe arkitekture të veçantë të krijohet një lloj atraksioni për këtë pjesë të qytetit dhe pse jo
në një të ardhme të afërt të jetë ky objekt dhe ky lokacion pike identifikuese e qytetit të
Prishtinës për arsye se dita ditës Prishtinës fatkeqësisht njerëz të ndryshëm me ose pa dashje po
ia humbin identitetin e saj në aspektin arkitektonik.
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